KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 27**

**Phaåm 30: HÖÔÙNG VEÀ CAÂY BOÀ-ÑEÀ (Phaàn 3)**

Baáy giôø Ma vöông baûo söù giaû Daï-xoa Xích Nhaõn:

–Naøy Xích Nhaõn, oâng thaáy caùc binh chuûng cuûa ta nhö theá naøy thì coù ai daùm xaâm laêng caûnh giôùi cuûa ta hay khoâng?

Söù giaû Daï-xoa Xích Nhaõn lieàn taâu Ma vöông Ba-tuaàn:

–Baïch Ñaïi vöông, ngaøi phaûi bieát, con vua Tònh Phaïn doøng hoï Thích-ca, teân laø Taát- ñaït-ña tröôùc ôû nôi laøng cuûa naøng Thieän Sinh con gaùi thoân chuû ñaõ leân tieáng vang reàn nhö tieáng traâu chuùa roáng, ñeán ngöôøi caét coû xin moät boù coû roài rôøi khoûi ñaïi thoï teân laø Ña-la-ni- caâu-ñaø do ngöôøi chaên deâ troàng, töø töø ñi ñeán döôùi caây Boà-ñeà. Trong luùc ñoù laïi coù naêm traêm chim se seû maøu xanh vaây quanh Boà-taùt. Vaøo thaùng ñaàu muøa xuaân, taát caû caây coái ñeàu ñaâm hoa keát quaû, caønh laù töï höôùng theo. Loaøi thaûo moäc voâ tri thöùc maø coøn bieát cuùi ñaàu saùt ñaát ñeå cuùng döôøng ngöôøi. Khi ngöôøi ñeán gaàn döôùi caây Boà-ñeà thì coõi ñaïi ñòa naøy chaán ñoäng saùu caùch.

Khi Ma vöông Ba-tuaàn thaáy Boà-taùt saép gaàn ñeán caây Boà-ñeà, y suy nghó: “Mong teân hoï Thích naøy höôùng ñeán caùc caây khaùc traûi thaûm coû maø ngoài, ñöøng traûi toøa ngoài döôùi goác caây Boà-ñeà.” Suy nghó xong, Ba-tuaàn baûo taát caû chuùng Daï-xoa:

–Haõy mau ñeán nuùp döôùi caây Boà-ñeà kia, ñöøng ñeå cho ngöôøi hoï Thích ñeán choã caây Boà-ñeà aáy.

Quyû Daï-xoa baïch Ma vöông:

–Chuùng toâi xin nghieâm tuùc vaâng leänh Ñaïi vöông.

Daï-xoa lieàn ruùt bôùt moät soá quyû Daï-xoa ñeán mai phuïc xung quanh caùch goác caây Boà-ñeà khoâng xa. Khi lính quyû Daï-xoa töø xa troâng thaáy Boà-taùt saép ñeán gaàn caây Boà-ñeà, thaân theå Ngaøi saùng choùi gioáng nhö kim sôn phoùng quang röïc rôõ, khoâng taøi naøo dieãn taû. Quyû Daï-xoa thaáy vaäy, lieàn noùi keä:

*Maët trôøi xuaát hieän ngaøn tia saùng Oai ñöùc chieáu saùng töïa Kim sôn Töø bi ban boá coõi trôøi ngöôøi*

*Tieán tôùi Boà-ñeà nhö Sö töû.*

Luùc aáy vò thaàn baûo veä röøng caây lieàn duøng keä ñaùp lôøi caùc quyû Daï-xoa:

*Theá Toân ngaøn kieáp ñuû coâng ñöùc Vieân maõn saùu ñoä: Thí, Giôùi, Nhaãn Tinh taán, Thieàn ñònh vaø Trí tueä*

*Ñaày ñuû muoân haïnh thaät trang nghieâm Ñang ñi daàn ñeán coäi Boà-ñeà*

*Saép chöùng Boà-ñeà Voâ thöôïng ñaïo Chö Thieân taùm boä cuøng nhaân loaïi Theo sau hoä veä nghó nhö vaäy.*

Khi quyû Daï-xoa cuøng quyeán thuoäc cuûa Ma vöông nghe lôøi keä nhö vaäy, ñeàu rôøi khoûi caây Boà-ñeà, taåu taùn nôi khaùc. Luùc aáy Boà-taùt laàn laàn ñi ñeán choã ñaát ñaày ñuû möôøi saùu töôùng coâng ñöùc.

Möôøi saùu töôùng coâng ñöùc laø:

1. Khi kieáp hoûa thieâu ñoát coõi ñaïi ñòa, maûnh ñaát naøy seõ bò thieâu huûy cuoái cuøng. Khi laäp kieáp ban sô, maûnh ñaát naøy ñöôïc thaønh laäp tröôùc tieân.
2. Choã ñaát naøy moïc ñaày caùc loaïi caây coû: Öu-ba-la, Ba-ñaàu-ma, Caâu-vaät-ñaàu, Phaân- ñaø-lôïi toát ñeïp tuyeät vôøi *(boán loaïi coû xanh, ñoû vaøng, traéng).*
3. Choã ñaát naøy laø vò trí trung taâm cuûa coõi Dieâm-phuø-ñeà.
4. Choã ñaát naøy khoâng coù caùc chuùng sinh ngu si ñaàn ñoän soáng ôû ñaây. Chæ coù ngöôøi ñaïi phöôùc ñöùc thuoäc doøng Thaùnh môùi an toïa maø thoâi.
5. Choã ñaát naøy khoâng coù caùc haàm hoá, boán phía troáng roäng baèng phaúng.
6. Choã ñaát naøy saïch seõ, khoâng cao khoâng thaáp, ñaày ñaën nhö baøn tay.
7. Choã ñaát naøy töï nhieân sinh tröôûng nhieàu loaïi hoa nhö hoa sen xanh, hoa sen ñoû, hoa sen vaøng vaø hoa sen traéng lôùn.
8. Choã ñaát naøy taát caû Thaùnh nhaân ñeàu bieát.
9. Choã ñaát naøy noåi leân töï nhieân.
10. Choã ñaát naøy luoân luoân coù Thaùnh nhaân ôû.
11. Choã ñaát naøy hoaøn toaøn khoâng ai coù theå chieám lónh ñöôïc.
12. Choã ñaát naøy coù toøa sö töû raát cao, danh tieáng ñoàn khaép.
13. Choã ñaát naøy neáu coù ma vaø quyeán thuoäc cuûa ma coù taâm tìm loãi laàm cuõng khoâng theå coù.
14. Choã ñaát naøy laø caùi roán cuûa taát caû choã ñaát khaùc.
15. Choã ñaát naøy ñöôïc caáu taïo baèng kim cöông.
16. Choã ñaát naøy moïc loaïi coû cao chöøng boán ngoùn tay *(choàng leân),* meàm maïi, xanh bieác nhö loâng coå chim Khoång töôùc, chaïm vaøo coû naøy nhö sôø thieân y Ca-thi-ca, thaân coû meàm maïi, ngay ngaén, maøu saéc tuyeät vôøi, toûa muøi thôm phaûng phaát, ngoïn coû ñeàu xoay veà phía phaûi, troâng thaät ñeïp maét.

Thuôû xöa caùc vò Chuyeån luaân thaùnh vöông ñeàu nghe vieäc vui thích hy höõu aáy, neân caùc ngaøi thöôøng tôùi lui chieâm ngöôõng choã ñaát naøy.

Khi Boà-taùt ñeán gaàn caây Boà-ñeà, thì choã ñaát aáy töï nhieân ñöôïc queùt doïn saïch seõ, röôùi nöôùc hoa, maët ñaát baèng phaúng, thanh tònh trang nghieâm, ñeïp ñeõ neân ai cuõng öa troâng ngaém, laïi hoaøn toaøn khoâng coù soûi saïn, ñaù gaïch vaø caùc loaïi coû daïi gai goùc böøa baõi.

Luùc xin coû, Boà-taùt duøng tay traùi nhaän boù coû. Khi ñeán döôùi caây Boà-ñeà, Ngaøi duøng tay phaûi vôùi naêm ngoùn coù maøn löôùi meàm maïi xinh xaén, moùng maøu ñoû hoàng nhö ñaùnh son phaán nhaän laáy boù coû töø nôi tay traùi. Khi saép traûi coû döôùi goác caây Boà-ñeà, Ngaøi höôùng veà phía Ñoâng, caàm coû boû xuoáng ñaát, goác coû höôùng veà caây Boà-ñeà, trong taâm Boà- taùt thaàm nguyeän: “Khi ta ñaõ ngoài ôû nôi ñaây roài, seõ vöôït qua bieån phieàn naõo ñeå ñeán bôø giaùc ngoä.” Khi Ngaøi vaõi naém coû treân maët ñaát, nhö hoa caém trong bình, hoaëc cuoän troøn nhö xoaùy nöôùc, hoaëc nhö hình chöõ Vaïn.

Boà-taùt thaáy töï boù coû rôi xuoáng ñaát, ñeàu ñaën khoâng roái loaïn, vôùi nhöõng hieän töôïng toát ñeïp nhö vaäy, neân noùi:

–Nhö ngaøy nay Ta vaõi boù coû xuoáng ñaát, ñaùng ra roái loaïn laïi khoâng roái loaïn, ñaây laø töôïng tröng cho ñieàu toát ñeïp, chaúng khaùc naøo nhö Ta soáng trong theá gian loaïn ñoäng maø nhaát ñònh seõ chöùng ñöôïc phaùp khoâng loaïn ñoäng.

Khi Boà-taùt vaõi naém coû traûi ra nhö vaäy, maët ñaát chaán ñoäng saùu caùch. Baáy giôø Ma vöông Ba-tuaàn, chuû coõi Duïc ñeán beân Boà-taùt noùi:

–Naøy ngöôøi doøng Saùt-lôïi, ngöôøi khoâng neân traûi coû ngoài döôùi goác caây naøy. Taïi sao vaäy? Bôûi vì nôi ñaây vaøo nöûa ñeâm khuya coù ñeán voâ löôïng quyû Tyø-xaù-giaù, Phuù-ñôn-na, Daï-xoa, La-saùt thöôøng thöôøng lui tôùi nôi ñaây aên thòt ngöôøi. Taïi phöông Baéc caây naøy coù moät khu röøng, laø nôi an truù cuûa caùc vò Ñaïi Tieân nhaân, goïi laø xöù Öu-laâu-taàn-loa, phong caûnh töôi ñeïp, raát höõu tình, ai cuõng thích thöôûng ngoaïn. Naøy ngöôøi doøng hoï Thích haõy ñeán nôi ñoù ngoài tuøy yù.

Boà-taùt ñaùp lôøi Ma vöông Ba-tuaàn:

–Naøy Ma vöông Ba-tuaàn, ngöôi leõ naøo khoâng bieát, baát cöù nôi nuùi ñaàm thanh vaéng, hoaëc döôùi goác caây, hoaëc nôi goø maû, hoaëc ôû trong röøng, vaøo nöûa ñeâm Ta vaãn an oån, taâm khoâng sôï seät. Laïi nöõa, Ta khoâng laø keû voâ trí, laïi cuõng chaúng phaûi nhö ngöôøi khoâng coù naêng löïc phöông phaùp, nhö ngöôøi taàm thöôøng ñeán nôi ñaây. Töø laâu Ta ñaõ bieát vaøo thôøi quaù khöù, chö Phaät taïi choã ñaát voâ uùy döôùi coäi caây naøy maø thaønh Thaùnh ñaïo. Ñoù laø lyù do ngaøy nay Ta ñeán nôi ñaây.

Luùc baáy giôø coù moät quyû Daï-xoa ñöùng beân phaûi Ma vöông Ba-tuaàn, noùi vôùi Boà-taùt:

–Naøy keû hoï Thích, ngöôi caàn gì phaûi khoå nhoïc ngoài döôùi coäi caây naøy, beân ngoaøi boán phía caây Boà-ñeà naøy coù caùc ñaïi thoï, ngöôøi mau mau dôøi böôùc ñi nôi khaùc.

Boà-taùt ñaùp lôøi Daï-xoa:

–Taâm nguyeän cuûa Ta neáu ngoài ôû döôùi caùc coäi caây khaùc thì khoâng thaønh, chæ ôû döôùi goác Boà-ñeà naøy thì quyeát ñònh thaønh töïu, choã khaùc thì khoâng ñöôïc.

Khi aáy, Daï-xoa taâu laïi Ma vöông:

–Thöa Ñaïi vöông, nay ngaøi coù nghe ngöôøi naøy noùi chaêng? Chuùng ta phaûi laøm caùch naøo ñuoåi ngöôøi ñi khoûi nôi ñaây?

Ma vöông Ba-tuaàn baûo Daï-xoa:

–Ta caàn phaûi duøng ñuû moïi caùch quyeát taâm laøm theá naøo ñeå ngaên ngöôøi naøy khoâng cho ngoài nôi ñaây nöõa.

Nghe Ma vöông Ba-tuaàn noùi nhöõng lôøi nhö vaäy, Ngaøi saép an toïa treân coû, tö duy, phaùt nguyeän: “Ta saép ngoài toøa Kim cang maø chö Phaät quaù khöù ñaõ ngoài. An toïa xong, Ta seõ cheá phuïc Ma vöông Ba-tuaàn. Ngaøy nay, Ta ñaõ ngoài choã naøy roài, seõ ñoaïn dieät caùc phieàn naõo duïc voïng, saân haän, ngu si… Ta ñaõ ngoài choã naøy roài seõ chöùng ñöôïc phaùp cam loä vi dieäu thanh tònh maùt meû.”

Khi Boà-taùt traûi coû, goác coû höôùng veà caây Boà-ñeà, ngoïn coû ñeàu xoay ra beân ngoaøi. Ngaøi traûi coû xong nhieãu quanh beân phaûi caây Boà-ñeà ba voøng roài ngoài kieát giaø, thaân taâm ñoan chaùnh, nhö raén caát giöõ thaân thaúng yeân khoâng lay ñoäng. Ngaøi xöôùng leân ba laàn:

–Ta chöùng cam loä. Ta chöùng cam loä. Ngaøy nay Ta nhaát ñònh chöùng cam loä!

Trong taâm Boà-taùt phaùt lôøi theä nguyeän vó ñaïi: “Ta ngoài nôi ñaây, neáu taát caû höõu laäu khoâng dieät saïch, taát caû taâm khoâng ñöôïc giaûi thoaùt thì Ta nguyeän troïn ñôøi khoâng rôøi khoûi choã naøy.”

Coù keä noùi:

*Boà-taùt thieàn toïa döôùi coäi caây Nhö raén giöõ mình khoâng lay ñoäng*

*Trong taâm nguyeän lôùn nhö theá naøy Ñaïo quaû chaúng thaønh khoâng ñöùng daäy.*

Luùc aáy Ma vöông Ba-tuaàn bieán maát khoûi choã cuõ trong thôøi gian ngaén, roài laïi hieän

moät thaân ñaàu xoõa toùc roái, thaân maëc aùo xaáu dính ñaày caùt buïi, moâi mieäng khoâ ran tôï ngöôøi ñoùi khaùt, tay caàm moät boù lôùn bì thö, voäi vaõ höôùng veà Boà-taùt, ñöùng tröôùc maët neùm boù bì thö cho Boà-taùt vaø noùi:

–Moät phong thö cuûa Ma-na-ma doøng hoï Thích cuûa ngöôøi gôûi, moät phong thö cuûa Ni-caâu-ñaø gôûi, moät phong thö cuûa Nan-ñeà-ca gôûi, moät phong thö cuûa Baït-ñeà-giaø gôûi, moät phong thö cuûa Nan-ñaø gôûi, moät phong thö cuûa A-nan-ñaø gôûi. Bao nhieâu phong thö naøy ñeàu laø baø con doøng hoï Thích nhôø ta chuyeån ñeán ngöôøi.

Khi aáy, trong soá ñoù coù moät böùc thö ñeà lôøi giaû doái khoâng thaät. Thö ñeà: “Ngaøy nay, Ñeà-baø-ñaït-ña ôû thaønh Ca-tyø-la soaùn ngoâi vua, vaøo noäi cung Thaùi töû thaâu naïp taát caû phi haäu cuûa ngaøi roài baét Ñaïi vöông Tònh Phaïn, thaân phuï ngaøi, haï nguïc. Ngoaøi ra, caùc vöông thuùc Baïch Phaïn, Hoäc Phaïn, Cam Loä Phaïn cuøng taát caû caùc vò kyø laõo hoaøng gia hoï Thích ñeàu bò ñuoåi ra khoûi thaønh. Neáu Thaùi töû nhaän ñöôïc thö naøy, phaûi mau mau trôû veà hoaøng trieàu, chôù coøn ôû nôi thanh vaéng laøm gì?”

Boà-taùt ñoïc nhöõng doøng thö nhö vaäy, nghó ñeán ba vieäc:

“Vì theå nöõ sinh taâm aùi duïc neân Ñeà-baø-ñaït-ña môùi thaâu naïp phi haäu cuûa Ta.

“Vì Ñeà-baø-ñaït-ña khôûi taâm chieán ñaáu neân ngöôøi môùi thaät söï cöôùp laáy ngoâi cuûa phuï vöông vaø quoác gia Ta.”

“Vì hoaøng gia sinh taâm saùt haïi, maø hoï vì sao tieác thaân maïng khoâng baûo veä cha

Ta?”

Roài Boà-taùt laïi suy nghó: “Taát caû caûnh giôùi theá gian ñeàu voâ thöôøng, ueá tröôïc, baát

tònh, luoân luoân sinh dieät khoâng chuùt thôøi gian taïm nghæ.”

Roài laïi suy nghó: “Taát caû phaùp theá gian ñeàu laø phaùp hoaïi dieät, sinh dieät lieân tuïc!” Do tö duy nhö vaäy, Ngaøi môùi caét ñöùt taâm aùi duïc maø phaùt khôûi taâm xuaát gia; döùt taâm ñaáu tranh maø phaùt khôûi taâm Töø maãn, ñoaïn taâm saùt haïi maø sinh khôûi taâm Bi.

“Nhöõng vieäc nhö vaäy, Ta ñaõ vöùt boû töø laâu.” Tö duy nhö vaäy roài, Ngaøi phaùt khôûi taâm Xaû.

M